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ABSTRAKT
Kjo temë diskuton ndikimin e betonit në jetën e njerëzve e cila mund të themi se është bëre
pjesë e pandashme e njeriut, më gjerësisht kjo temë fokusohet në kubëzat e betonit, në
aplikimin e tyre në Kosovë, prodhimi i tyre se në cilën mënyre bëhet, si dhe hapat të cilat
duhet kaluar për prodhimin e tyre, përdorimin e aditivëve, dhe elementeve tjera përbërëse për
një prodhim sa më kualitativ të teknologjisë së kubëzave.
Prodhimi i betonit, poashtu është duke u zhvilluar në hapa të shpejte, dhe me përdorim të
madh në tregun Kosovar,pasi që kemi një zhvillim të hovshëm të ndërtimit të objekteve në
vendin tonë .
Për të avancuar këtë teme edhe më shume, unë kam zgjedhur të vizitoje nga afër një kompani
betoni, dhe të ballafaqohem nga afër me problemet dhe gjërat tjera të cilat e karakterizojnë
betonin, kjo kompani e bënë prodhimin e kubëzave të betonit, elementeve të betonit, si dhe
prodhimin e betonit të gatshëm.
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1. HYRJE
1.1. Hyrja në Teknologjine e Betonit
Teknologjia e betonit është disiplinë shkencore relativisht e re e cila merret me studimin e
metodave për përgatitjen, vendosjen / shtruarjen dhe kujdesjen e betonit. Po ashtu,
teknologjia e betonit ka për detyrë të përcaktojë mënyrën në të cilën do të kryhet kontrollimi i
cilësisë së betonit në gjendje të freskët dhe gjendje të ngurtësuar. Në disa raste duhet të
paralajmërojë për rreziqet të cilat dalin nga kushtet e eksploatimit dhe agresiviteti i mjedisit
rrethues.
Prodhimi i betonit nuk është plotësisht punë e thjeshtë edhe pse edhe sot ndodhë që t’i
besohet kuadrove me arsimim jo përkatës të cilët me shpejtësi kanë fituar disa njohuri
sipërfaqësore. Që të jenë të përfshirë dhe të analizuar të gjithë faktorët e rëndësishëm, të cilët
kanë ndikim në vetitë e betonit, materialet në këtë libër janë të ndara në disa pjesë sipas
radhitjes vijuese: Materiale përbërëse të betonit – kapitull në të cilin do të jenë të përshkruara
vetitë e çimentos, agregatit prej guri dhe ujit, si dhe metodat sipas të cilave ata ekzaminohen
dhe kontrollohen. Projektimi, përgatitja dhe vendosja, shtruarja e betonit kapitull në të cilën
do të jenë të paraqitura metodat për përcaktimin e pjesëmarrjes së pjesëve përbërëse të
caktuara në përzierjen e përgjithshme të betonit, duke i përfshirë edhe metodat për
ekzaminimin e tyre si dhe mënyrën e transportit dhe vendosjen e betonit.

Fig. 1 .Copëza të betonit.
( Compressive Strength of Concrete – Cubes,2010).
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1.2 Historiku i Lindjes së Betonit

Emërtimi "Beton" (CONCRETE) rrjedh prej latinishtës "CONCRETUE" që do të thotë
"PËRZIERJA NË GRUMBULL". Përzierje e çimentos me zhavorr e me ujë, që bëhet shumë
e fortë kur thahet dhe që përdoret si lëndë ndërtimi. Betoni është ndër materialet kryesore që
përdoren gjerësisht në ndërtim. Për vetitë qe ai paraqet dhe funksionet e kontributin e tij në
qëndrueshmërinë e veprave , me të drejte ai konsiderohet si material me "INTELIGJENT" i
zbuluar nga njeriu. Përparësitë tekniko-ekonomike të betonit, dhe të betonit të armuar në
krahasim me materialet e tjera të ndërtimit mund të përmblidhen si më poshtë. Shpenzimet e
ulëta në realizimin e strukturave të ndërtimit pasi betoni është i lidhur me përdorimin e
materialeve rrethanore, mundësia e përdorimit të betoneve të llojeve të ndryshme në
strukturat e parapëregatitura ose monolite . Sipas Zongjin Li ( 2011) për vitin 2007 për
betonin në shkallë botërore jane konsumuar rreth 2.5 billion ton cimento, 1.0 billion ton ujë i
pastërt , 10.0 billion ton agregat dhe 400 milijon ton aditive kimike. Mekanizimi i plote i
proceseve të prodhimit të betonit dhe vendosjes në vepër, gjysma deri 2\3 e ndërtimeve të
infrastrukturës janë realizuar prej betonit si p.sh. urat, rrugë, diga, ndërtesa , aeroporte etj.
Betoni është rrjedhim i kërkesave për një material ndërtimi të lirë dhe me aftësi mbajtëse të
lartë me të cilin do të ndërtohet shpejte dhe me një jetëgjatësi të konsiderueshme. Kushti si
material i lirë dhe për ndërtim të shpejtë me kohën është arritur, mirëpo kushti i dytë i
jetëgjatësisë ende nuk është plotësuar, në krahasim me materialet paraprake si guri, qeramika
etj. Për këtë edhe sot kërkesë e kohës është përmirësimi i kësaj vetie të rëndësishme, që
barazohet me parametrat tjerë nga të cilët varet edhe stabiliteti i objekteve. Kualiteti i betonit,
e veçanërisht i komponentëve (materialeve) përbërëse të betonit varet nga shume faktorë, e
ndër ta edhe kontrollit të kualitetit. Të gjithë pjesëmarrësit në projektimin, prodhimin dhe
vënjen në vepër te betonit duhet mire t’i njohin komponentët përbërëse e me këtë edhe vetë
betonin ashtu që rezultatet dalëse të jenë ato të priturat. Po ashtu njohja ndërlidhet edhe me
procesin teknologjikë të komponentëve dhe të vetë betonit si material.
Betoni është si fidani, që duhet ofruar të gjitha kushtet , për një rritje të mire dhe trup të
qëndrueshëm, që edhe sot të ketë fryte të shëndosha. Dështimi në beton në rastet e shumta
është pasoje e një apo më shume dështimeve si në komponentët përbërëse e po ashtu edhe në
ndonjë faze të procesit teknologjik të prodhimit të betonit. Dallimi në mes betonit kualitativ
dhe atij jo kualitativ, qëndron në njohjen apo mosnjohjen e faktorëve qe marrin pjesë në
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procesin teknologjik nga komponentët e betonit, projektimin, prodhimin, vënjen në vepër dhe
gjithë veprimet pasuese.
Teknologjia e betonit, si lëmi, ngërthen në vete gjithë parametrat ndikues në betonin si
material ndërtimi duke filluar nga komponentët përbërëse, projektimin, transportin, vënjen në
vepër, mirëmbajtjen dhe kontrollin e kualitetit të betonit të njomë dhe atij të ngurtësuar. Të
përdoresh çelikun si material ndërtimi, d.m.th ke të bësh me materialin i cili është prodhuar
në kushte të kontrolluara në të gjitha fazat, si dhe vetitë e tij të kontrolluara në laboratorë dhe
të dëshmuara me certifikate. E detyrë e inxhinierit në kantiere është bashkimi i elementeve në
konstruksion. Ndërsa rasti është krejtësisht ndryshe me betonin. Qëndron fakti se çimentoja
është e prodhuar dhe e kontrolluar në fabrike, si dhe kjo dëshmohet me certifikatë, por nuk
është çimentoja komponentë e vetme përbërëse e betonit. Atëherë , agregati si komponentë
me pjesëmarrje më të madhe në beton , vështirë që mund të jete nën një kontrolle të rreptë
laboratorike, e kjo të dëshmohet çdo herë me certifikatë, ngase kemi një mori faktorësh që e
pengojnë këtë. Mbi të gjitha ndryshimi qëndron se rezultati dalës i përzierjes së
komponentëve është në varshmëri të drejtpërdrejte të faktorit njeri, dhe atë ne disa faza:
projektimi, prodhimi, transporti, vënjën ne vepër, mirëmbajtja etj. Kjo edhe është vështërsia,
qe kërkon rritjen e kontrollit të betonit në të gjitha fazat. Mirëpo nuk mund të thuhet se, është
shumë e vështirë (e pamundur) të prodhohet beton kualitativ. Betonin kualitativ e
karakterizojnë : vetitë e mira në betonin e ngurtësuar, vetitë e mira në betonin e njomë si dhe
transport i mirëfilltë nga prodhimi deri në vënjen në vepër.
1.3 Zhvillimi historik i betonit,dhe betonit të Armuar
Betoni si material ndërtimor ka qenë i njohur qysh shumë më herët për çka dëshmojnë shumë
objekte në të gjitha skajet e rruzullit tokësor. Qysh egjiptasit dhe grekët e vjetër i kanë njohur
vetitë hidraulike të përzierjes e cila fitohet nga argjila e pjekur dhe gëlqerja. Me këtë mjet
kanë fituar një lloj të betonit. Diçka formë më e përsosur e betonit haset më vonë tek romakët
e vjetër të cilët kanë shfrytëzuar hi dhe argjilë të pjekur. Në këtë periudhë janë të ruajtura disa
objekte siç janë, koloseumi romak, teatri i Pompeit etj. Pas shkatërrimit të Perandorisë
Romake, në një periudhë mjaftë të gjatë nuk është shënuar ndonjë përparim në
përsosshmërinë e betonit.
1.4 Shpikja e betonit dhe përmirësimi i cilësive të tij me kalimin e kohës ditë pas dite
Zhvillimi bashkëkohor i betonit dhe konstruksioneve të ndërtuara nga betoni, fillon kur
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Espdin (Aspdin), ndërtimtar nga Lids (Leeds), i cili në vitin 1824 e ka zbuluar çimenton –
portland. Ai fitohet me pjekjen dhe bluarjen e gëlqeres dhe argjilës dhe me përmirësime të
vogla kjo teknologji e prodhimit shfrytëzohet edhe sot. Përpjekjet e para për përforcimarmirim të elementeve të betonit janë bërë në Francë kur Llambo(Lambot) në vitin 1848 kanë
ndërtuar barkë, kurse Monie (Monier) në vitin 1849 kanë ndërtuar saksi për lule, prej llaçit të
çimentos me armaturë nga rrjeta prej çeliku. Përforcimi i elementeve nga betoni këta të dy siç
janë Lambot dhe Monier e kanë bërë pa kurrfarë llogaritje, sipas ndjenjës, prandaj kanë bërë
edhe gabime. Bazat e para për llogaritje teorike të elementeve nga betoni i armuar i ka dhënë
Kenen (Koenen) në vitin 1887. Prej atëherë deri më sot për periudhë prej rreth 100 viteve,
numër i madh i hulumtuesve përherë i përsosin metodat për llogaritje, duke bërë numër të
madh të hulumtimeve teorike dhe eksperimentale. Si rezultat i metodave të përkryera për
llogaritje, përvojës së ndërsjellë zmadhohet edhe besimi te betoni i armuar si material
ndërtimor. Ndërtuesit prej tij kanë realizuar pa numër objekte impozante të sigurta dhe stabile
siç që janë: ndërtesa shumë katëshe të larta (objekti më i lartë nga betoni i armuar në botë
është një hotel në Pjongjang R.D e Koresë prej 120 katesh), ura me trarë me diapazon edhe
mbi 200 metra, ura me harqe me diapazon më të mëdha se 400 metra, kulla televizive dhe të
tjerë me lartësi mbi 500 metra etj.

Fig. 2. Punimet në Egjipt,Ancient 2009
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Fig. 3. Punimet në Rome nga betoni
(Getty images, 2010)

Betoni gjen përdorim qysh herët në ndërtimin e Digës “ Hoover Dam “ në mes të viteve
1931-1936 në kufirin në mes shteteve Arizona dhe Nevadas. Në ndërtimin e kësaj dige morën
pjesë me mijëra punëtorë, diga në fjalë kishte për qëllim të kontrollojë përmbytjet dhe të
prodhojë energji Hidroelektrike.

Fig. 4. Diga Hoover Dam,
(Topics.hoover,2010)
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Prodhuesit e digës ofrojnë energji për ndërmarrjet publike dhe private në Nevada, Arizona
dhe Kaliforni. Diga Hoover është një atraksion i madh turistik; Gati një milion njerëz e
vizitojnë digën çdo vit.
1.5 Shpikja e betonit dhe përmirësimi i cilësive të tij me kalimin e kohës.
Vlera më e madhe e përdorimeve të para të betonit i atribuohej mundësisë qe jepte ky
material për të përfituar forma të çfarëdoshme gurësh artificial. Është e vështirë të japësh me
përpikëri fillesat e përdorimit të teknikave ndërtimore me konglomerate pasi edhe Asirianet
dhe Egjiptianet kane përdorur teknika të ngjashme. Greket gjithashtu e njihnin këtë teknike ,
duke e përdorur në realizimin e akuaduktit (ujësjellësit) të Argos, serbatori i Spartës dhe
ndërtime të tjera nga të cilat kanë mbetur gjurmë edhe në ditët e sotme, dhe përmendën ende.
Por ishin Romakët ata të cilët i dhanë impuls kësaj teknike, duke e përdorur në një numër të
konsiderueshëm-veprash ende sot e asaj dite të ruajtura me endje dhe në gjendje të mire.
Romakët përdoren betonin në ndërtimin e rrugëve, themeleve dhe mure. Teknikat e opus
incertum, opus reticulatum dhe opus caementicium përshkruhen nga Vitruvi në traktatin e tij
De Architectura. Opus caementicium konsiston në ndërtimin e mureve duke përdorur shtresa
të mbivendosura llaci dhe materialesh inerte. Faqet e jashtme visheshin me tulla ose gurë të
punuar drejtkëndor, apo suva .
Edhe zbulimi i lidhësit nuk i përket Epokës Romake, pasi ai është përdorur fillimisht gjatë
tremijë-vjeçarit Para Erës Sonë, kur në Egjipt përdorej llaci gëlqeror për veshjen murale me
guri dekorativ. Konsolidimi i llacit u harit nga një reaksion kimik midis Hidroksidit të
Kalciumit dhe Dioksidit të Karbonit , reaksion nga i cili përfitohet Karbonati i Kalciumit.
Në këto gjurmë vazhdoi përdorimi në masë i materialit të betonit duke u përmirësuar
gjithmonë e më shumë nga arsyetimi human, duke mos ju lënë më në dorë kohës reaksioni
kimik, por duke u drejtuar, përshpejtuar e zgjedhur nga njeriu faktorët si koha, apo mënyra
dhe sasia e materialeve që marrin pjesë në reaksionin e prodhimit të materialit të betonit.
Në Francën e 1700-es u rizbulua arti i ndërtimit me material betoni. Gjatë përpjekjeve të
pafundme të kësaj kohe bëhet dhe zbulimi revolucionar i gëlqeres hidraulike nga inxhinieri
Britanik John Smeaton gjatë realizimit të farit të Eddystone.
Në Francën dhe Anglinë e fundviteve të 1700-es dhe fillimet e 1800-es u hodhën hapa të
mëdha industriale që sollën prodhimin e lidhësve të para me bazë uji të quajtur cimento. Ne
1796 -en Parker prodhoi cimenton e parë me ngrirje të shpejtë, ndërsa në 1800-en Lesage
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përfitoi materialin e parë me lidhës me bazë ujë me nje rezistence të lartë materiale.
Praktikisht kalimi nga lidhëse gëlqeror me bazë uji i Smeaton në Cimenton Portland u
realizua 1818-en, datë në të cilën inxhinieri Vicat determinoi formulën e lidhësit artificial
gëlqeror me bazë ujë. Industrialisti i parë që fabrikoi cimento hidraulike me ngrirje të
ngadaltë në vitin 1824 ishte Joseph Aspidin , i cili i dha produktit emrin cimento Portland
pasi lënda e parë i ngjasonte nje klasifikimi kompakt të gjendur në ishullin Portland në
Angli.Në 1844 J.C. Johnsonvuri vuri në dukje rëndesine e procesit të pjekjes në temperatura
të larta që sillte prodhimin e Klinkerit, produkti final i prodhimit të cimentos . Nëse për
Prodhimin e Gëlqeres hidraulike nevojitet pjekje në temperaturë 600 - 700 °C, u desh të
arrihej në pjekje 1600 °C dhe më shumë për të përftuar cimentot me ngrirje të ngadalshme.

Fig. 5.Maison Hennebique
(Samedi,Janvier,21.2012).

Maison Hennebique, strukture e hershme me beton-arme , Hennebique e ndërtoi ne Bourg-lareine. Përhapjen masive përdorimi i betonit e gjeti kur u zbulua bashkëpunimi i tij i mirë me
hekurin. Betoni ka veti të mira ne shtypje dhe veti të këqija në terheqje, ky fakt ka limituar
përdorimin e tij për shekuj .Data e lindjes së betonit të armuar ështe vështire të përcaktohet
por qartësisht i përket shekullit te XIX , fal Revolucionit Industrial qe solli nje prodhim të
shkelqyer te dy materialeve: hekurit dhe betonit. Nga nje këndveshtrim teknik ideja e
përdorimit të hekurit si plotësues, në bashkëpunim me gurin apo materiale të ngjashme, si nje
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material që punon mirë në terheqje dhe përkulje, njihet që në shek. XVII , XVIII në Francë.
Shembuj të tille janë Kolonada Est e Louvre realizuar nga Perrault. Vështiresitë e dukshme të
lidhjes së gurit me hekurin kanë limituar përdorimin e këtij bashkepunimi. Por ideja statike u
fiksua me përdorimin e hekurit në bashkepunim me nje material të fortë por plastik, nje
material si betoni. Gjithsesi vetem në 1845, me fillimin e prodhimit industrial të betonit
tentativat dhe studimet moren vëmendjen e merituar. Ne 1847 Coignet projektoi mbulesën e
parë me beton të hedhur ne betonforma dhe të armuar me profile-nga, hekuri.
Celesi ide i beton-armese : "Ti jepet hekurit roli i elementeve të tendosur në nje tra qe punon
në perkulje" u përdor për here të pare në 3 nentor 1877 nga Joseph Monier, kopshtar në
Kopshtin e Versajes. Me soleten Monier , sistemi Monier u vendos ne Evropen e 1800-es ne
pararoj të ndertimtarise. Por sistemi Monier nuk eshte i bazuar mbi baza eksperimentale e
studimore. Vetem ne 1886-en u publikuan për here të parë studimet eksperimentaleshkencore mbi strukturat beton-arme, nga Ing. Matthias Koenen , ne nje reviste teknike
Gjermane. Në 1887-en Koenen dhe Ing. G.A. Ëayss perfunduan studimet mbi Das System
Monier, vit i cili njifet si viti kur u publikua për here të pare teoria e strukturave beton-arme.
Në 1892-shin , muratori pesedhjet vjecar, Hennebique ndërtoi sistemin Hennebique traret
armohen ne faqen e poshtme te tyre me hekura me seksion të rrumbullaket dhe në skajet e
tyre ktheheshin për të përballuar momentet negative të sturkturës. Karakteristika më e njohur
e kësaj teorie ishte përdorimi i hekurave të kthyer në forme U-je në rolin e stafave për të
lidhur hekurat kryesor të struktures dhe për ti mbajtur të strukturuar gjat fazes së betonimit,
gjithashtu për të thithur sforcimet prerëse të struktures .Me eksperiencen e tij Hennebique
ndërtoi nje perandori sipërmarese dhe ne 1896 themeloi edhe revisten "Le Beton Armè" ku
publikoheshin haritje dhe te dhenat shkencore mbi beton-armen.

Fig. 6. Lidhja e Armaturës për Beton Arme
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(Buildpedia Staff,May,07.2010)

1.6 Klasifikimi i betonit

Sipas normativave për nje projektim sa më korrekt dhe zbatim të përpikte në nje vepër
ndërtimi, betoni specifikohet në funksion të klasës së tij të rezistencës, klasës së konsistencës
(viskozitet-ngjizosje) dhe ne varësi të dimensioneve nominale të agregateve. Parametra të
specifikuar në laboratoret e licencuar për matje të dhenave teknike të materialeve të ndërtimit.
Klasat e rezistencës së betonit. Betoni klasifikohet në klasa në baze të rezistences së tij në
shtypje Rck ose fck.
Rezistenca karakteristike Rck përkufizohet mbi bazen e vlerave të mara nga prova
laboratorike të shtypjes monoaksiale të kubikeve të betonit 150 mm (H/D=1), të trajtuar ,të
matura 28 ditë; ndërsa rezistenca fck përkufizohet mbi bazën e vlerave të mara nga prova
laboratorike të shtypjes monoaksiale të mostrave cilindrike 150 mm me diameter 300 mm me
lartësi (H/D=2).
Midis dy vlerave ekziston mardhënia e mëposhtme :
•

fck = 0,83 Rck (per H/D≥2)

Klasat e Rezistencës së betonit
•

C8/10

•

C12/15

•

C16/20

•

C20/25

•

C25/30

•

C28/35

•

C30/37

•

C32/40

•

C35/45

•

C40/50

•

C45/55

•

C50/60

•

C55/67

•

C60/75

•

C70/85
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•

C80/95

•

C90/105

•

C100/120

Për secilën klasë vlera e pare përfaqëson fck ,ndërsa vlera e dyte Rck, të dyja të shprehura në
N/mm2 (Neëton/milimeter-katror )
Në baze të vlerave të rezistencës në shtypje , betonet nën klasifikohen sipas renditjeve :
•

Betone jostrukturore: C8/10 - C12/15

•

Betone të zakonshme (NSC - Normal Strenght Concrete): C16/20 C45/55

•

Betone me shtypje të larte (HPC): C50/60 - C60/75
Betone me rezistence të larte (HSC): C70/85 - C100/120

Fig. 7. Aleksus.C

Konformiteti ndaj normativave
Prodhimi dhe përdorimi i betonit certifikohet nga legjislacioni shtetëror mbi normat përkatëse
të prodhimit dhe përdorimit, Standartet Shtetërore , gjithashtu edhe në nivel Internacional
ISO - International Organization for Standardization
Normativa
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UNI EN 206-1: Betoni pjesa e pare - specifikime, performanca, prodhimi dhe konformitetit .
UNI 11104: Betoni pjesa e pare - specifikime, performanca, prodhimi dhe konformiteti :
Udhëzime plotësuese për aplikimin e EN 206-1.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Të metat e Betonit
Si e metë kryesore e betonit munde të vecohet qëndresa e ulët e tije në terheqje , e cila ështe
rreth 10-15 here më e vogël se qëndresa mekanike në shtypje. Kjo e metë e betonit shmanget
në strukturat prej beton armeje, ku sic dihet , nderjet tërheqëse përballohen nga armatura e
çelikut.

Fig. 8.Betoni në ulje dhe në tërheqje
(Janie Rosman, 2011)

2.2 Vecorite e përziersës së Betonit

Përzierja e betonit quhet bashkësia sasiore e komponenteve përbërëse të tije deri në procesin
e ngrirjes dhe të ngurtësimit. Përbërja e përzierjes përcaktohet duke u nisur nga kërkesat për
vete dhe për beton. Përzierja e betoniti paraqitet në trajtën e hargjimit të materialeve për 1m3
beton të ngjeshur, p.sh. cimento(C) 300 kg, uje (U) 180 kg, rere (R) 600kg , cakell ose zall(T)
1200kg. Për të përgaditur përzierjen e betonit , materialet dorzohen në raporte të caktuara
sipas peshës ose vëllimit.Përberja e betonit mund të paraqitet dhe në trajten e raportit
kundrejtë mases ( nganjëhere edhe të vëllimit ) ndërmjet sasisë së cimentos , se mbushësit të
hollë e të trashë dhe të raportit uje-cimento. Sipas ndërtimit përzierja e betonit paraqet trupin
fizik , në të cilin materialet përberse (lidhësi , uji , mbushësit dhe lëndet shtese) lidhen midis
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tyre si rezultat i bashkëveprimeve kimike dhe nderjeve të brendshme .Strukturen bazë nga të
gjitha përbersit e betonit e zë brumi i cimentos i cili cimenton materjalet mbushëse që
përbejne "skeleton e betonit". Pavarsisht nga lloji i betonit , vete përzierja e betonit duhet të
plotesoj dy kërkesa kryesore "
Të kete punueshmeri të mire qe ti përgjigjet mënyrës së vendosjes dhe së ngjeshjes në vepër,
Të ruaje gjate trasportit dhe vendosjes në veper , njëtrajtshmërine e fituar në kohën e
prodhimit. Poashtu gjatë vendosjes në vepër betoni duhet të vibrohet nga njerëzit adekuat,të
cilët jane të specializuar në këte lëmi,apo të kene përvoje pune,pasi që një vibrim jo i duhur
mund të bëj që i gjithë betoni të dështoje,dhe në rast të dështimit humbjet do të ishin të
mëdha.
2.3 Kubëza Betoni për shtruarje rrugësh dhe trotuarësh

Prej shume vitesh në mjaft vende të Evropes ashtu si edhe tani në vendin tone po zgjerohet
përdorimi i veshjeve të shtresave rrugore me blloqe betoni : për rruge me trafik modest dhe jo
forte të shpejte, për siperfaqe parkimi automjetesh dhe për zona përqendrimi e kalimi
kembësorësh.
2.4 Kubëza betoni për shtruarje trotuarësh
Zgjedhja e këtij lloji elementi për veshjen e rrugëve i detyrohet jetëgjatësisë së betonit ,
thjeshtësisë me të cilin ato vendosen dmth pa nevojën e pajisjeve speciale dhe pa një njohje të
thellë të teknikave të ndërtimit. Një mbulesë rrugore me blloqe mund të vendoset menjëherë
në shfrytëzim në qoftë se është e nevojshme mund të zhvendoset një pjesë dhe të rivendoset
në të njëjta elemente ose të modifikohet për të futur zona të ngjyrosura për kërkesa estetike
apo teknike. Çdo formë e sipërfaqeve mund të mbulohet me një sistem të tillë edhe pse kane
formë e sipërfaqe mund të mbulohen me një sistem të tille edhe pse kane forma të ndryshme
të ndërlikuara , sepse elementet janë me përmasa të vogla dhe mjafton që të sharrosh disa për
të përfituar çdo lloj gjeometrie të nevojshme. Strukturat të teknologjisë e realizimit të
mbulesave rrugore me blloqe betoni përfshin nga elementet e mëposhtme:
1. Sipëfaqe e formuar nga blloqet ,
2.Plani i vendosjes i formuar nga një shtrese rëre,
3.Nënshtresa,

13

2.5 Kubëza e elemente betoni për rrethime

Qëllimi i rrethimeve është që të kufizoje hapësirat publike ose private, të mjediseve pranë
impianteve industriale , bujqësore ose të shtëpive të banimit. Niveli ekonomik i shoqërisë dhe
kërkesat arkitektonike bëjnë që të ndryshojnë në kohe materialet dhe arkitektura e rrethimeve.
Për ne kanë rëndësi prodhimet që realizohen në seri, sepse rrethimet e parapregatitura prej
betonit kanë gjetur sot përdorim të gjerë. Dihet që betoni qe është nje material ekonomik ,
nga te i cili me anë të stampimit mund të fitohen të gjitha format e dëshiruara madje edhe ato
më të ndërlikuara. Këto forma janë lehtësisht të riprodhushme dhe në seri të madhe. Betoni i
ofron rrethimeve epërsi të tjera në krahasim me rrethimet klasike prej drurit, prej hekurit, prej
tullash etj. Pasi nuk kalbet, nuk ndryshket, nuk kërkon boshatisje e as mirëmbajtje të çfarëdo
lloji, është e vështire të dëmtohet dhe ka jetëgjatësi të madhe.
Me shume gjate kësaj çështje do të merremi me kubëzat prej betonit, të cilat tani përdoren
gjere e gjate në të gjithë rruzullin tokësore ,dhe janë pjese e pandashme e trotuareve apo
rrugëve të ndryshme, të cilat me këtë material, marrin formën e duhur, dhe janë shumë
estetike për sy.
Teknologjia e betonit ka avancuar duke bëre që edhe të dalin në pah modele të ndryshme të
kubëzave të betonit, me trashësi dhe forma të ndryshme, duke filluar me kubëza nga 3cm deri
10cm, ndryshe kubëzat e betonit me trashësi 3cm quhen edhe ndryshe pllaka të betonit.
Kubëzat nga betoni kane përdorim të gjere tek ne,duke u bëre material mjaft i kërkuar,dhe që
përshtatet për rreth me ambientin në të cilën gjendet. Prodhimi i kubëzave nga betoni në të
kaluarën është bëre me metoda të thjeshta, duke iu dhëne vetëm forma e kallëpit,apo duke e
shtruar rrugën apo pjesën ku ka dëshiruar dikush, vetëm me beton.
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Fig. 9. Betonimi i Pllakës së Betonit,me beton të gatshëm
(Globimi,2017)

Betonimi i pllakës së betonit,ose pjesëve tjera të objektit,me beton të gatshëm,i prodhuar në
fabrike, me standard evropiane, dhe me makineritë përkatëse.
Gjatë betonimit në terren, duhet ti jepet përkushtim i madhe pjesës se vibrimit,pasi duhet të
vibrohet betoni i hedhur në vepër, në mënyre që shpërndarja e betonit të bëhet në mënyrë të
njëtrajtshme në gjithë objektin.
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT
Betoni po bëhet gjithnjë e më i vështirë për t'u marrë, duke ushtruar presion të mëtejshëm në
sektorin e ndërtimit të kufizuar.Ndërtuesit thonë se çështjet logjistike në arritjen e betonit nuk
vonojnë projektet, por detyrojnë kompanitë të jenë shumë më të organizuara.Problemi duket
të jetë një kombinim i kërkesës në rritje, mungesës së shoferëve në disa vende dhe trafikut të
Auckland.Betoni duhet të dorëzohet brenda 90 minutave nga përzierja dhe furnizuesit
ndonjëherë kanë vetëm një dritare të shkurtër mundësi për të bërë dërgesat midis kohës së
trafikut të pikut. Andaj edhe shtjellimi i betonit si definim i problemit mund të shtjellohet pasi
qe dime se betoni ka aftësi të dobët në tërheqje,pasi qe në shtypje ka aftësi më të mire dhe
është më i mire për tu përdorur në ndërtimtari.
Poashtu në beton duhet pasur kujdes gjate hedhjes së aditivit,pasi edhe kjo mund të cilësohet
si definim i problemit të betonit,pasi që hedhja më shume e aditivit se sa norma e cila duhet të
hedhet,mund të shkaktoje probleme në beton,pasi masa e aditivit e hedhur mund të shkaktoje
probleme në ngurtësimin e betonit.
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4. METODOLOGJIA

Metodologjija e përdorur në përpunimin e kësaj teme,ështe se të gjtha këto statistika apo
shënime të cilat përbejne temën e diplomës,jane të marrura nga jeta aktuale në Kosove,nga
Kompania e cila bëne prodhimin e Kubëzave të betonit,si dhe prodhimin e betonit.

Gjate hulumtimit për teme të diplomës kam perfshirë pas saj shume njerëz dhe aktere të cilet
në njerën mënyre apo tjetren më ndimuan në përpunimin e temës së diplomës.
Sigurisht se hulumtimet nga interneti kane zëne vend në kete teme, të cilat nuk kane qene të
pashmangura,për aryse të gjetjes së historikut për lindjen e betonit,dhe përdorimin e tij në
jeten e përditshme,këto shënime jane marrur në shenimet apo publikime të cilet jane bëre nga
revista të njohura,apo hulumtime në lidhje me temën e betonit në përgjithësi.
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5.ANALIZA DHE PREZANTIMI I REZULTATEVE
5.1 Përdorimi i Aditivëve gjate betonimit, si dhe në prodhimin e kubëzave

Në Shumicën e rasteve, gjatë betonimit tani po përdoren edhe aditivë të ndryshme të betonit,
me qëllim të forcimit të betonit ne objekt, si dhe po përdoret aditivi si lloj izolatori për
objektet e ndryshme në Kosovë, si dhe më gjerë .
Aditivët janë produkte kimike të bëra nga proceset kimike të cilat zhvillohen në laboratorët e
ndryshëm, të cilat janë të standardizuara nga njerëzit e veçantë të kësaj lëmie, qe kane për
qëllim perfeksionimin e betonit.

Fig. 10. Aditivë të ndryshme
(Aquron, 2012)
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Përdorimi i aditivëve bëhet në gjithë boten, për shkaqe të nevojave të njerëzve që kane për
shkak të ndërtimeve të ndryshme që bëjnë . Aditivët përdoren në betonin e gatshëm, dhe
hidhen në vepër, në makinerinë përzierëse të betonit, me përqindje 0-20% - 0-60% , ne 1 m3
beton të gatshëm, zakonisht në stinën e verës kur temperaturat janë të larta, preferohet të
hedhet aditivë në 0-60% aditivë në 1m3 beton, për arsye të nxehtësisë, pasi qe mundësia për
lidhje të betonit, është më e lartë.

5.2 Përdorimi i Aditivëve në Kubëza Betoni
Aditivët po ashtu përdoren edhe në prodhimin e teknologjisë së kubëzave, kjo tani është bëre
aktuale ne Kosove, pasi që përdorimi i aditivëve, plastifikatorit, ndihmon që betoni të mos
thithe ujin,si dhe të fitoj forcine e duhur, si dhe të mos i nënshtrohet kushteve klimatike në
ngricat e stinës së dimrit. Në kushte të caktuara një aditiv i njëjtë mund të ketë veprim të
shumëfishtë, por ndarja bëhet mbi bazën e vetë veprimit të tij themelor – primar në grupet
vijuese:
-plastifikator – shtesa të cilat e përmirësojnë përpunueshmërinë, vendosshmërinë / shtruarjen
e betonit dhe zvogëlimin e Ë / С faktorit në përzierjen e betonit. Dozimi i plastifi katorëve
është në sasi prej 0,5 deri 1,0% nga masa e çimentos;-aerantët (thithësit e ajrit) – janë shtesa
të cilat në strukturën e betonit formojnë pore ajrore me dimensionet 0,01 deri 0,3 mm , të
mbushura me ajër me çka përmirësohet rezistenca ndaj akullit. Sasia, aerantëve është rreth
0,5 deri 1,0% nga masa e çimentos.
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Fig. 11.Shtimi i aditivëve në masën e betonit menjëherë para betonimit
(Globimi, 2017)
Shtimi i aditiveve bëhet në shumicen e rasteve ne vendpunishte, për arsye të përzierjes më të
mire të betonit me aditivin, dhe bërjes homogjene të betonit.
Aditivi për beton përdoren kur dëshirojmë që të përmirësojmë disa karakteristika të betoni.
Zbatimi tij në betone mund të përmirësojë ndjeshëm fortësinë e betonit, të kontribuoni në
rritjen e qëndrueshmërisë së fundit, të zvogëloni porozitetin, të rritni rezistencën ndaj fërkimit
dhe të ndikoni negativisht në shtypje.
5.3 Formësimi i betonit me mënyrë amatoreske
Betoni i gatshëm apo i përgaditur më thjesht, me metoda të thjeshta (Amatore), për forma dhe
mënyra të ndryshme të vendosjes së betonit, ku njerëzit filluan të bënin kallëpe të ndryshme,
në mënyre qe ti ipen forma të ndryshme betonit, për arsye qe të dalin forma me estetike dhe
më të bukura për sy për kopshtet e tyre.
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Fig. 12. Forma të ndryshme të kallëpëve,për formësimin e betonit
(War Thunder, 2006).

Formësimi i betonit, nuk ështe se dëshiron shume pune ai duhet vetëm të hedhet betoni i
gatshëm në kallëpe të ndryshme, dhe të pritet deri sa të fitoje fortësin e duhur pas 24 ore, dhe
mbi të mundë të zhvillohen pastaj aktivitete të ndryshme

Fig. 13 Mënyra se si punohet betoni me Kallëp,duke iu dhëne forma e dëshiruar
(War Thunder, 2006).
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5.4 Fabrika për prodhimin e betonit dhe ndarja e Agregatit

Fig. 14.Pastrimi dhe Ndarja e Agregatit
(Globimi,2017)

Në këtë foto shihet si bëhet pastrimi dhe ndarja e agregatit, kur e dimë se agregati është njëri
ndër materialet kryesore për përpunimin e betonit, pastrimi i agregatit bëhet, pas thyerjes e
cila i është bëre atij me mjetet plasëse, ku nga thyerja e gurëve, në pjese të ndryshme, të
njëjtin gurë, janë marrur dhe janë pastruar,ku pastaj hedhen në makinën për ndarjen e tyre,në
dimensione të ndryshme,në varësisht nga nevoja,të cilën iu nevojiten njerëzve,mirëpo në
rastin tone,për përpunimin e kubëzave të betonit,na nevojiten llojet e zhavorrit 0-4mm,dhe 48 mm.
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Fig. 15 Llojet e Agregatit
(Globimi,2017)

Llojet e Agregatit janë të ndryshme, siç janë lloje të agregatit në gurëthyes, pastaj agregatet
në lumenj, i cili agregat është më i mirë dhe përdoret për kubëza me porosi të veçantë.
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Fig. 16.Deponimi i Agregatit
(Globimi,2017)

5.5 Deponimi i Agregatit dhe mbushja e bokseve

Deponimi i agregatit, bëhet me makineritë përkatëse, deponimi i agregatit duhet bëre në
vende të ndryshme, në mënyre qe të mos bëhet përzierja e agregateve me njëra tjetrën, pra
fraksionet e agregateve duhet njëra me tjetrën. Kjo bëhet për arsye se kur të bëhet vendosja e
agregateve nëpër peshore, duhet të jete i ndare, në mënyra qe të bëhet peshimi i agregatit, dhe
pas saj edhe vendoset se sat të hidhet ujë, sa cement në mënyrë që të bëhet betoni sa më
kualitativ.
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Fig. 17.Vendosja e Agregateve të ndryshëm
(Globimi,2017).

Fig. 18 Vendosja e Agregateve të ndryshëm,të ndara njëra nga tjetra.
(Globimi,2017)
Vendosja e Agregatit, bëhet pasi të merret agregati nga vendi i gurëthyesit, këtu bëhet
deponimi, mirëpo duke pasur kujdes në mënyrë qe të mos bëhet përzierja e agregatit me llojin
tjetër të agregatit.
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Fig. 19.Fabrika për Përpunimin e Betonit.
(Globimi,2017)
Në vartësi nga kapaciteti i kompanive në vendin tone, zakonisht fabrika për përpunimin e
betonit, ku më pas i njëjti beton përdoret për prodhimin e kubëzave, duhet të përmbajë pjesët
e tij përbërëse, siç janë:


Peshoret, për peshimin e agregatit.



Mikseri, e cila është makina për përzierin e agregatit, bashkë me çimento dhe ujë.



Rezervarët e ujit



Rezervarët e Çimentos (Siloset) .



Shiritat lëvizës, për bartjen e agregatit deri në mikserin për përzierje .



Boksat, për ruajtjen e agregatit.. etj.
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Fig. 20.Mbushja e bokseve,me Agregate.
(Globimi,2017)

Mbushja e bokseve me agregate është po ashtu pjese e procesit të përpunimit të betonit, për
kubëza të betonit, mbushja e bokseve bëhet me makinën përkatëse, mbushja bëhet me ndarje
të ndryshme të bokseve,ku zakonisht janë 2/3 lloje të agregateve, të cilat shërbejnë për
përpunimin e kubëzave të betonit. Zakonisht bokset, janë të prodhimeve të ndryshme, në
rastin tone këto bokse pranojnë rreth 70m3 agregat.
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5.6 Peshoret

Fig. 21. Peshoret
(Globimi,2017).

Siç e potencova më lartë, peshoret mundësojnë, matjen e sasive të agregatit, të cilat pastaj në
baze të recepturës, për llojin e kubëzave të betonit, bëhet edhe matja e tyre, ku pastaj vazhdon
në shiritin përkatës, deri tek mikseri, e cila bënë përzierjen e agregatit me materialet tjera
përkatëse.

Fig. 22. Peshoret
(Globimi,2017)
28

Fig. 23. Peshoret dhe shirtat
(Globimi,2017).

Shiritat posedojnë material prej gome të forte, e cila është e ngrirë dhe tërësisht e valëzuar,
për arsye që agregati të mos rrëshqas nga shiritat . Po ashtu ato rregullohen nga ekspertët të
cilët janë të specializuar në rregullimin e shiritave dhe funksionimin e tyre për pune të
mëtutjeshme, pa probleme te mundshme apo edhe avari të ndryshme më pasë.

5.7 Përzierja e Betonit
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Fig.24.Përzierja e betonit
(Globimi,2017).
Përzierja e betonit, po ashtu ka rolin kryesor, në përpunimin e betonit, për kubëzat e betonit,
zakonisht përzierësja e betonit, në të gjitha rastet është e njëjtë, por dallon sasia e përzierëses,
e cila fillon nga 0.50m3 deri ne 3m3. Përzierësja e betonit, shërben për bashkimin e agregatit
së bashku me çimento dhe ujë, të cilat siç thamë në hyrje, janë përbërësit kryesor për
përpunimin e betonit, për kubezat e betonit, ku kjo përzierje zakonisht zgjate rreth 12min, pra
bëhet përzierja e materialeve, deri në fitimin e formës së nevojshme e cila na duhet, për
prodhimin e kubëzave të betonit, pra shikohet në recepturën të cilën ne fillim duhet patjetër ta
kemi, ku pastaj në baze të asaj receptura, bëhet edhe perierja apo ndarja e agregatit në këtë
procedure. Po ashtu duhet cekur, se ekziston në shumicën e rasteve, edhe përzierësja e
betonit, me madhësi më të vogël, e cila shërben, vetëm për shtresën e epërme të Kubëzave, ku
hedhet me enën e caktuar, 100gr ngjyre okside,për 0.70m3 beton, dhe bëhet përzierja e saj me
masë të caktuar, pastaj ajo është gjithashtu e gatshme për prodhim të mëtutjeshëm për me
vonë.
5.8 Analiza laboratorike të agregatit
Duhet cekur se Agregatit duhet ti bëhen, analizat për sasinë e gëlqeres që posedon, pasi në
pjesën e Gjilanit lloji i agregatit është gëlqerorë, dhe këto analiza laboratorike kryhen me
qëllim përgatitjes së recepturës adekuate, për prodhimin e betonit, si dhe për beton sa më
kualitativ, pasi që nga këto analiza, definohet sasia e agregatit që duhet përdorur, lloji i tij si
dhe sasia e ujit, që duhet të posedoj.

Fig. 25.Tabela me Lakoren e Sasisve te Mineraleve tjera,qe permbane Agregati
30

(Globimi,2017)

5.9 Ngjyra

Fig. 26.Ngjyra
(Foto ilustrim)

Ngjyra e cila përdoret për përpunimin e Kubëzave të Betonit, është ngjyre Okside e cila
prodhohet me përzierjen e substancave kimike, të cilat fitohen në laboratorë kimike, por tani
është zgjeruar prodhimi i tyre dhe bëhen në Zona të ndryshme Industriale të prodhimit .
Këto ngjyra zakonisht vinë nga shtetet e rajonit ose të Evropës, pasi në Kosovë nuk gjenden
në tregun tonë. Sasia e hedhjes së Ngjyrës është e caktuar, dhe hedhet me ane të enës e cila
gjendet afër përzierjes së Betonit, kjo sasi duhet të jete në përputhje me sasinë e betonit e cila
veç se është prodhuar më parë për beton. Zakonisht sasi të kubëzave me ngjyrë ka më pak për
arsye të zgjedhjes së modelit nga klientët, por edhe kombinimi i kubëzave të betonit bëhet me
kubëza me ngjyrë. Shtresa e epërme e kubëzave të betonit, e cila është me rreth 2cm trashësi,
është e gjitha me shtresën e imët të betonit, e cila ka në përbërjen e saj ngjyrën Okside, pra ku
me pas stampohet në kallëpin e kubëzave të betonit dhe mbetet përgjithmonë .
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5.10 Jetëgjatësia e ngjyrës në kubëza

Fig. 27.Modeli i Kubëzave me Ngjyre
(Globimi,2017)

Jetëgjatësia e ngjyrës së Kubëzave të Betonit varet nga lloji i ngjyrës Okside e cila gjendet në
përbërjen e materialit të Kubëzes, mirëpo nga e kaluara e dimë se jetëgjatësia e ngjyrës nuk
zgjate më shumë se 3 deri në 4 vite, ajo nuk hiqet e gjitha, mirëpo vetëm zbehet ngjyra, dhe
nuk është e njëjta siç ka qenë në fillim. Ngjyrat e kubëzave të betonit mund të jene të
ndryshme, duke filluar nga ngjyrat baze: e zeze, e bardhe, e kuqe, ngjyra këto të cilat
përdoren më së shumti, por edhe janë ngjyra më të theksuara, ndërsa ngjyrat tjera janë më të
rralla, dhe kushtojnë më shtrenjtë, për arsye se nuk gjenden lehte në treg, për arsye të
kërkesës së vogël për to.
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5.11 Përdorimi i Aditivit në Kubëza Betoni

Fig. 28.Aditivet e ndryshme të Kubëzave të Betonit
(Aquron, 2012)

Përdorimi i aditivëve në kubëza të betonit, është po i njëjti sikur i betonit, bëhet në ato raste
kur dëshirojmë të kemi kubëza betoni jo të përqueshme nga uji, dhe ngricat e ndryshme, këto
kubëza prodhohen me porosi të veçanta, pasi që kushtojnë sigurisht më shtrenjtë, dhe
nevojitet procedure e veçantë e përgatitjes së tyre.
Për të hedhur aditivin në kubëza të betonit, nevojitet të shihet sasia e aditivit e cila është e
treguar ne secilin lloj të aditivit, e shprehur në përqindje, dhe kjo përqindje të kthehet pastaj
tek përzierësja e betonit, dhe të hedhet me ane të enës, e cila shërben për hedhjen e aditivit.
Rëndësi të veçantë duhet të ketë edhe tharja e kubëzave, pasi me aditiv të betonit, kubëzat
janë më të lagështa, dhe nevojitet kohë më shumë për tu tharë, pasi që koha e lidhjes vonon
më shumë se zakonisht, andaj duhet të jemi të kujdesshëm për kohën kur këto kubëza do i
hedhim në treg.
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Fig. 29.Modeli i Kubëzave të Betonit,nën ndikimin e Aditivit
(Globimi,2017)

Në këtë fotografi shihet se si uji nuk depërton në kubëzat e betonit, dhe nuk lejon që kubëza
të thithë ujin, kjo bënë që kubëzat të kenë fortësi të duhur duke mos i rënë nën ndikim ujit
dhe kushteve tjera atmosferike, pasi që një gjë e tillë mundëson që gjatë stinës së dimrit, të
mos dëmtohen kubëzat nga kripa industriale, e cila hedhet në rrugë nga kompanitë e
mirëmbajtjes.
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5.12 Makina për prodhimin e Kubëzave dhe thyerja e tyre per analiza

Fig. 30.Makina për Prodhimin e kubëzave të betonit
(Globimi,2015)
Pas pranimit të betonit, i cili u përgatit, nga përzierësja e betonit, betoni i përgatitur vazhdon
tek makina për prodhimin e kubëzave të betonit, makinë kjo e cila ka shtypje të madhe, për të
bëre stampimin e betonit, kjo makinë prodhon me kapacitet deri 1200m2 kubëza betoni në
dite për 10 orë pune, forma e kubëzave bëhet me ane të kallëpeve të ndryshëm që posedon,
kallëpet janë në forma të ndryshme, stampimi i betonit, në kallëpin në të cilin gjendet, bënë
që po ai stampim të mbetet aty, në formën qe ka, dhe nga kjo edhe bëhet përpunimi i kubëzes,
në vartësi nga kallëpi dallon edhe trashësia e kubëzave,nga 3cm deri në 10cm.
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Fig. 31.Dalja e Kubëzave të Betonit nga Makina,nëpermjet Shiritave
(Globimi,2015).

Makina për prodhimin e kubëzave të betonit, bënë prodhimin e kubëzave sipas sistemit
manual, dhe atij automatik, sistemi manual është kur bëhet prodhimi i kubëzave me anë të
shtypjes se butonave, dhe ai automatik, kur sistemi i makinës bëhet në mënyrë automatike,
pra i jepet komanda në fillim, pastaj po e njëjta vetëm përcillet deri në linjën e fundit .
Po ashtu sistemi i makinës është i ndarë në dy pjesë, pjesa e parë e cila merr pjesën e betonit
të poshtëm, dhe anën e sipërme të betonit, pasi që kubëzat prodhohen me dy pjesë, pjesa 6cm,
si dhe pjesa e sipërme 2cm, pra kubëzat janë të ndara edhe me beton, betoni me grimca më të
vogla(imëta) është lartë, ndërsa ana e poshtme, është betoni më i trashë, kjo bëhet për arsye të
sipërfaqes së kubëzës, e cila sipërfaqja e epërme duhet të jetë e mirë për dukje, ndërsa e
poshtmja nuk vërehet fare.
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Fig. 32.Komanda,prej nga bëhet Përpunimi i Betonit
(Globimi,2015).

Ekzaminimi i kubëzave, apo thyerja e tyre, bëhet duke i marre 4 deri 8 Mostra të Kubëzave,
të cilat thyhen me anë të makinës përkatëse, e cila thyen me fuqi deri sa të bëhet thyerja e
kubëzave, pastaj e njëjta regjistrohet në aparatin digjital, ku pastaj edhe me thyerjen e
mostrave tjera, bëhet kalkulimi i tyre, dhe në fund mblidhen të gjitha thyerjet, dhe del
mesatarja e fortësisë së atyre kubëzave të betonit.Para se kubëzat të transportohen në
destinacionin e tyre, duhet kryer fillimisht atestet, për të shikuar fortësinë dhe kualitetin e
kubëzave të betonit, se a i plotësojnë kushtet e nevojshme për përdorim, zakonisht atestet nuk
bëhen shumë shpesh, kjo për shkak sepse është e njëjta recepturë që nevojitet për shumicën e
kubëzave dhe zakonisht atestet dalin të njëjta, ndërsa në punët tenderuese atestet janë të
pashmangshme, për shkak të kërkesave ligjore. Për të kaluar kubëza te betonit kufirin e
lejueshmërisë për përdorim, duhet të kaloj mbi 3.6Mpa.
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Fig. 33.Makina për Thyerjen e Mostrave të Kubëzave nga Betoni
(IMN,2017).
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Fig. 34.Raporti i Thyerjes së Kubëzave nga Betoni
(IMN,2017)

Fig. 35.Pranimi i kubëzave,dhe bartja e tyre
(Globi.mi,2015).
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Pranimi i kubëzave nga makina për përpunimin e tyre, dhe bartja e kubëzave në vendin
adekuat, bëhet me makinerinë përkatëse, bartja e saj duhet bërë me kujdes të veçantë, pasi që
kubëzat ende janë në fazën e tyre të parë, pasi që nuk ka shumë minuta, qe kane dalë nga
makina prodhuese.

5.13 Tharja e kubëzave

Fig. 36.Tharja e kubëzave
(Globimi,2015).
Tharja e kubëzave, është njëra ndër proceset më të ndërlikuara,pasi që kërkon një kujdes të
shtuar gjatë këtij procesi, është proces shumë i ndjeshëm, pasi që kualiteti dhe jetëgjatësia e
kubëzave varet nga ky proces.
Në disa raste të caktuara tharja e kubëzave bëhet me furra përkatëse, ndërsa në raste të tjera
tharja bëhet në ambiente të brendshme, të hallave prodhuese, kjo më shumë n‘varet edhe nga
modeli i kubëzave, pasi qe modeli i kubëzave me 3cm trashësi, kërkon furrat përkatëse të
tharjes, pasi që tharja duhet bëre në mënyrë sa më efikase, pasi që mundësia për depërtimin e
masave ajrore, apo qarjeve të ndryshme mund të vijë me shpesh se sa në rastet e kubëzave të
cilat kanë trashësi më të madhe, mbi 6 cm. Tharja e kubëzave zakonisht zgjatë 24orë, në
temperaturë 30°, pas kësaj kohe, kubëzat janë të gatshme për përdorim, mirëpo për përdorim
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të kujdesshëm, duhet mos të pësojnë përplasje apo gjëra të tilla të cilat do të bënin që kubëza
të pësoj fraktura të ndryshme.
Tharja normale për kubëzat e betonit është mbi 10 ditë, pas kësaj kohe, kubëzat janë më
shumë duktulitet, me shumë kualitet, dhe janë shumë të forta, fortësia e tyre vjen ende duke
ju shtuar, edhe pas ditës së prodhimit siç është rasti edhe i betonit, sa me i vjetër aq më i
forte.

Fig. 37. Furra për tharjen e kubëzave,me trashësi nën 6cm
(Globimi,2017).
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5.14 Modelet e ndryshme të kubëzave

Fig. 38 Fig.36.Modeli Trapez & 16x16(globi.mi,2017).

Fig. 39.Modeli 10x10 e bardhë,kuqe,e zeze
(Globimi,2017).
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Fig. 40.Modeli 60x40,Colour Mix
(Globimi,2017)

Fig. 41.Modeli 3d,ngjyra e bardhe,e zeze dhe hiri
(Globimi,2017).
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Fig. 42. Modeli Kulmar orange me zi,
(Globimi,2017).

Fig. 43 .Modeli 16x16 zi dhe 16x16 verdhë
(Globimi,2017).

44

Fig. 44.Modeli hirii bardhe dhe kuqe
(Globimi,2017).

Fig. 45. Modeli 20x10 zi dhe Hiri
(Globimi,2017).
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5.15 Deponimi dhe transporti i kubëzave

Deponimi i kubëzave të betonit,bëhet në paletat,për palosjen e kubëzave,me palosjen në atë
mënyre që të mos rrezikohet rrëzimi i kubëzave gjate bartjes së tyre,për vendpunishtet e
ndryshme.

Fig. 46. Transporti i Materialeve nga betoni
(Globimi,2017).

Fig. 47.Ngarkimi i Kubëzave të Betonit.
(Globimi,2017).
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5.16 Deponimi i kubëzave të betonit

Fig. 48. Deponimi i kubëzave të betonit
(Globimi,2017).

Ngarkimi i kubëzave në kamion, për transport të mëtutjeshëm,bëhet me ane të pirunierit, dhe
shkarkimi bëhet me kran, ose prapë me pirunier, duhet pasur kujdes gjate vozitjes, për arsye
se kubëzet mund të rrëshqasin në paleta, dhe të krijohen situata të pakëndshme në
komunikacion.

Fig. 49.Transporti i Kubëzave për vende të ndryshme
(Globimi,2017)
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5.17 Montimi i kubëzave të betonit

Montimi i kubëzave të betonit, bëhet kryesisht në mënyrë të thjeshtë, me dorë, në ato raste
kur kemi të bëjmë me hapësira të vogla me kubëza . Montimi i kubëzave bëhet, vetëm atëherë
kur kemi bëre gati bazën për kubëza betoni, pra baza me tampon të ngjeshur, si dhe shtrirjen
e fraksionit 0-2mm, mbi tampon.

Fig. 50.Montimi i kubëzave me dore
(Globimi,2016).

Pas avancimit të teknologjisë, vazhdoi edhe me ecjen e teknologjisë për mjetet, të cilat
përdoren për montimin e kubëzave të betonit, këto mjete lindën si nevojë për të montuar sa
më shume m2 të kubëzave, por këto mjete sigurisht se përdoren më shume në hapësira më të
mëdha te m2, dhe jo në vende të vogla, ku nuk mund të përdoren fare për shkak të hapësirës
së vogël e cila i rrethon.
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Fig. 51.Mekanizmi me vakum për montimin e pllakave të mëdha nga betoni
(Globimi,2016).
Ky sistem përbëhet nga vakumi, i cili bënë që të kap pllakat, dhe të njëjtat ti vendos në
vendin e tyre, është mekanizëm mjaft efektiv, i cili gjen përdorim të gjerë kur kemi të bëjmë
me montimin e pllakave të mëdha nga betoni, pasi këto pllaka kanë dimensione të mëdha,
duke filluar nga 20x60cm, e deri në 100x100cm, andaj edhe pesha e tyre vetjake, bënë që të
jenë shumë të rënda për tu kapur me dorë,andaj edhe përdoret ky sistem, i cili është mjaft
sistem i qëlluar, që kryen procesin e montimit të pllakave.. Po ashtu për montimin e kubëzave
të betonit, me dimensione më te vogla, apo më mirë të themi, me dimensione standarde, ku
hapësira e m2 është shumë më e madhe, duke kaluar ato mbi 300m2, atëherë përdoret roboti,
i cili bënë vendosjen e kubëzave me anë të sistemit të tij kapës, i cili përnjëherë bënë
montimin deri ne 1m2 të kubëzave, ky sistem është sistem gjerman, i cili përdoret që shumë
vite nëpër botë, mirëpo në Kosovë për shkaqe të kushteve të vështira ekonomike,
pamundësohet blerja e këtij mjeti robotues, i cili ka një çmim relativisht të lartë në tregun
botërore, po ashtu duhet cekur se ky mjet duhet të ketë edhe personin adekuate, pra punëtorin
profesionit, i cili e drejton mjetin dhe i kryen në mënyrë të përsosur procedurat e ndryshme
në montimin e kubëzave.
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Fig. 52. Roboteci,Makina për montimin e kubëzave
(Globimi,2017).
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6.KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Si konkludim i kësaj teme, mund të vijmë se përdorimi i betonit, ka një përdorim të gjerë në
vendin tonë, si pasojë e ndërtimeve të mëdha që po zhvillohen në Kosovë, andaj mund të
vijmë në konkludim se përdorimi i betonit sigurisht se është parësor për ndërtimin e
objekteve, mirëpo njohja nga afër me betonin, dhe cilësitë e kualitetet e tij, mund të na
ndihmojnë shumë, në zgjedhjen sa me adekuate të betonit, po ashtu edhe të kubëzave të
betonit, pasi që zgjedhja e kubëzave me kualitet më të mirë, do të ndihmonte në
qëndrueshmërinë e kubëzave, për një afat sa më të gjatë, njohja me produkte të reja, dhe
aditivë nuk do të ndalet kurrë, pasi që koha ec, dhe së bashku me të edhe teknologjia e
prodhimeve nga betoni, andaj ne nuk guxojmë të ndalemi duke ekploruar gjera të reja, dhe të
mira për të rritur cilësinë e betonit në përgjithësi. Po ashtu përdorimi i aditivëve të ndryshme,
bënë që të bëhet përzgjedhja më e fortë e cilësisë së betonit, andaj duhet ti jepet rëndësi e
veçantë zgjedhjes së aditivëve, pasi që ato na ndihmojnë në kualitetin e betonit për një punë
më të sigurt .
Po ashtu edhe njohja e agregateve të ndryshëm në praktike, si dhe njohja më afër nga këto
produkte, thyerja e tyre dhe ndarja në fraksione të ndryshme ku më pas bëhet edhe përdorimi
i tyre në praktikë.

.
.
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